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De Culturele Betekenis van het Getto in de Joodse Geschiedenis
Abstract
Bezien vanuit het perspectief van het joodse culturele geheugen wordt de term 'getto' vaak beschouwd als
een vies woord.* De joden, die naar verondersteld wordt voor een groot deel van de joodse geschiendenis
een gettobestaan leden, raakten pas 'geëmancipeerd' in de moderne tijd en ondanks de vaak negatieve
consequenties van hun bevrijding en hun integratie in de westerse seculiere culturen — het virulente
antisemitisme en de genocide die volgden — wordt hun geëmancipeerde staat meestal gezien als een
zegen vergeleken met het hermetisch afgesloten en vervreemde bestaan van voor hun bevrijding. In het
bijzonder voor hedendaagse joden heeft de term 'getto' allerlei negatieve bijklanken. Uitdrukkingen als 'het
gettotijdperk', 'gettomentaliteit', 'gettojood' en 'weg van het getto' impliceren allemaal een erg negatief
bestaan, een terugval naar een tijd waarin joden legaal en sociaal beteugeld werden en waarin hun cultuur
zich karakteriseerde door beperkingen en bekrompenheid, die duideiijk het gevolg van hun afzondering
waren. De term 'getto' heeft met de Holocaust een nog negatievere klank gekregen, zoals in de aanduiding
'het getto van Warschau'. Anderen hebben de term gebruikt om te refereren aan alle wijken die dicht
bevolkt worden door leden van een minderheidsgroep, zoals de 'Afro-Americans' of 'native Americans', die
gedwongen worden onder vreselijke en armzalige imstandigheden te leven als gevolg van sociaaleconomische zowel als legale beperkingen.1
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BEZIEN VANUIT HET PERSPECTIEF van het joodse culturele geheugen wordr
de term 'getro' vaak beschouwd als een vies wooed. * De joden, die naar
verondersteld wordt VODI een groat deel van de joodse geschiedenis een
gettobestaan leden, raakten pas 'geemancipeerd' in de moderne tijd en
ondanks de vaak negatieve consequentics van hun bevrijding en hun
integratie in de wesrerse seculiere culturen - het virulence antisemitisme
en de genocide die volgden - wordr hun geemancipeerde staat mcestal

gezien als een zegen vergeleken met het hermetisch afgesloten en
vervrecmde bestaan van voor hun bevrijding. In het bijzonder voor
hedendaagse joden hceft de term 'getto' allerlei negatieve bijklanken.
Uitdrukkingen
als ' her gertotijdperk', 'gettomentaliteit',
'gertojood' en
'weg van her gena' impliceren allemaal een erg negariefbestaan, cen
terugval naar een tijd waarirrjoden legaal en sociaal beteugeld werden en
waarin hun cultuur zich karakteriseerde door beperkingen en bekrompenheid, die duidelijk het gevolg van hun afwndering waren. De term
'gena' heeft met de Holocaust een nag negatievere klank gekregen, zoals
in de aanduiding 'het getto van Warschau'. Anderen hebben de term
gcbruikr om te refereren aan aIle wijken die dichr bevolktworden door
leden van een minderheidsgroep, zeals de 'Afro-Americans' of 'native
Americans', die gedwongen worden onder vreselijke en armzalige
omstandighcden te leven als gevolg van sociaal-economischc zowe! als
legale beperkingen.'
Hicr wil ik her 'gena' in zijn historische context bespreken, me baserend
op nieuw onderzoek dat ons dwingt de culrurele betekenis van het getto
voor de gcschiedenis van het vroege moderne jodendom opnieuw te

formuleren. Deze herwaardering

ZOU

nieuw licht kunnen werpen op het

begrip 'getto'isering' binnen een hedendaagse joodse context. Om korr te
gaan, was het getto goed of slecht voor joden en voor het behoud van de
joodse cultuur, en als we iets zouden kunnen leren van het verleden met
betrekking

tot hedendaagse

dilemma's, wat zou dar dan zijn?
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Hoewel her woord getto in eersre insranrie waarschijnJijk gebruikr werd
om een verplichr woongebied voor joden in Venetie aan re geven dar in
r516 gevesrigd werd op de plaars van een meraalgiererij (ltaliaans: 'gerro'),
wordr her gettorijdperk in Iralie meesral zo' n veertig jaar 1arer gedareerd.
In die jaren ervoeren zowel de joden van de pauselijke sraren als die op de
rest van her Italiaanse schiereiland een radicale achteruitgang in hun
wettelijke status en fysieke omstandigheden
die re wijren was aan een
nieuw agressiefbeleid, ingesreld door Paus Paulus IV en zijn opvolgers.
De Italiaanse joden kregen plorsding te maken mer een enorm olIensief
regen hun gemeenschappen
en hun culrured erfgoed. In 1553werden
overal banden van de Talmoed verzameld en verb rand. In 1555werd er in
Rome een getto ingerichr en dar Romeinse voorbeeld yond in de loop van
de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw navolging in steeds
meer sreden. In 1569 verdreven de pauselijke staten hun torale joodse
bevolking met uitzondering van de gemeenschappen
van Ancona en
Rome. Her nieuwe pauselijke olIensief ornvatre hernieuwde bekeringsactiviteiten, er verschenen onder dwang christeIijke prekers in de
synagogen en er werden overgangshuizen

voor nieuwe bekeerIingen

opgezer, ontworpen om een groorschalige bekering rot het christendom
mogelijk te maken. Of de pauselijke autoriteir nu in de eersre plaats
gemotiveerd werd door de noodzaak de christelijke hegemonie re
verstevigen tegen andersdenkenden
of dar men gedreven werd door een
hernieuwde missionaire ijver tot onmiddellijke bekering _ aangespoord
door apocalyprische razernij - men deed er in elk geval aUes aan het
reltgIeuze leven en de autonomie te ondermijnen van deze joden die in
het centrum van her westerse christendom leefden. 2
Het midde1punr van dit nieuwe be1eid was het getto zelf, dat door Ravid
eenvoudig gedefinieerd wordt als 'een gedwongen afigescheiden J'oodse
wi'k
. II'
.
J ,waann a e Joden verplIcht waren te wonen en waar geen christenen
mochten wonen'.J Hoewe1 Ravid erop wijst dat er van tijd tor tijd wei
verphcht afgescheiden joodse wijken zijn geweesr in Europa, nog vour de
stIchung van dIe In Venetie in 1516, was dit de eerste keer dar de term
werd gebruikr om de nieuw opgelegde joodse wijken aan te duiden. In de
loop van de eeuw kwam de term meer en meer in gebruik. Zoals Kennerh
Sto,:, heeft geschreven past het idee van het getto petfect in het algehele
beleJd van de nleuwe pauselijke

autoriteit

van de Conrrareformatie.
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Door ommuring en afscheiding moest de katholieke gemeenschap zo
elIectief mogelijk tegen joodse besmetting beschermd worden. Aangezien
er makkelijker toezicht op de joden gehouden kon worden in ccn
afgesloten wijk, zou de hoge bekeringsdruk effecriever blijken en
konden de strikte wetten die joden van christenen scheidden dwingend
opgelegd worden. Toen her getto in Rome in 1589 werd uitgebreid,
begonnen joden er zelfs aan te refereren als hun ghet, een mogelijke
Hebreeuwse etymologie (get = echtscheiding) roeschrijvend aan de
Iraliaanse term. Zoals Stow vermoedt, voelden de joden nu haarfijn aan
dar hun 'scheidi ng' definitief was, dar ze gedoemd waren in een
permanente staat van onderdanigheid
(christelijke) maatschappij te leven.t

en afscheiding van de rest van de

In de gangbare geschiedschrijving over het Italiaanse jodendom vormde
de eeuw van het getto een scherp contrast met de periode die claar
onmiddeUijk aan voorafging; de Renaissance. Vanaf de dettiende eeuw
werden individuele joden aangetrokken om zich te vestigen in de kleine
stadstaten van Noord- en Midden-Iralie, meesral als geldschierers.
Een klein aantal daarvan werd al snel prominent als de voornaamste
economische steunpilaren van de uirwijkende joodse gemeenschappen

~a.n

in de omgeving en de belangrijksre bron voor her leiderschap
~e
gemeenschap. Deze joodse bankiers steunden de culturele actrvitetten
van de joodse gemeenschappen
op een manier die veelleek op die van de
bevoorrechte beschermheren van de christelijke culruur. Tegen de rweede
helft van de vijftiende eeuwwerden tekenen va.~ een terugke:end.
georganiseerd joods leven zichtbaar. 'Iezelfdertijd begonnen lmn:lgranren
uir Duitsland en Zuid- Frankrijk zich samen met de oorspronkeh}ke
Italiaanse bevolking in deze regio's re vestigen. De verdrijving ~an de .
joden uit Spanjc resulteerde in een nieuwe stroom Sefardlsche Jod~n, dIe
·
. Itall'e"arriveerden De toevoer van grote hoeveelheden Joden
a I1111493
lll.
.
naar deze gebieden

riep sams vijandige reacries b~ de loble bev~lking op,
rekeer
k
kkerd
door Franciscaanse prekers
vaa aangewa
.. dIe onophoudehJk
..
gingen regen de verraderlijke gevolgen van Joodse ge1dschlererlJ·
.. d'19h CI'd echter
D cze vIJan
., werd gecompenseerd door de relatiefvriend.
schappelijke betrekkingen die, op her hoogtepunt van de ~enaJSsance en
Iang d aarna, b e stonden russen bepaalde joodse en chnstehJke
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intellectuelen in Italie, Zoals vaak herhaald wordr in de kleurrijke
vettellingen van Cecil Roth, Attilio Milano of Moses Avigdor Shulvass,
bezocht een kleine maar opvallende groep verlichte joden regelmatig her
hof van de desporen van de Renaissance am zich sociaal en intellecrueel
te onderhouden met hun christelijke tegenhangers. De nieuwe openheid
van de Renaissance creeerde ongekende kansen voor joods-christelijke
tocnaderingen, voor cen invoer van nieuwe esrherische ontvankelijkheid
onder joodse geleerden en voor nieuwe toegangswegen tot joodse literaire
creativireit en pedagogische reformatie. Maar ondanks deze nieuwe
mogelijkheden maakre het beleid van de pauselijke autorircir rijdens de
Contrareformatie een abrupt eind aan aIles wat de Renaissance tot stand
had gebrachr. De ontluikcndc gedaanteverwisselingen
van her rijdperk
van de Renaissance werden tcrzijde geschoven door de nieuwe religieuze
ijveraars. Een betrekkelijk open maatschappij werd al gauw vervangen
door de beslotenheid van her getto. Culrurele interactie werd afgebroken
door muren die opgerichr werden om de joodse wijken van de chrisrelijke
te scheiden. En de joden hadden uiteindelijk geen andere keus dan zich
terug te rrekken in de steeds meer begrensde en versrikkende omgeving
van hun getro's.'
Een recente beschouwing over het getto van Venetie door de socioloog
Richard Sennett blijfr de ervaring van het getto, in tegenstelling rot die
van de Renaissance, op een soorrgelijke manier beschouwen. In een
hoofdstuk geriteld 'The Fear of Touching' (de angst om aan te rakcn,
of'smetvrees)
beschouwr de auteur het getto als een sredelijk condoom
dar joodse ziektes die de christelijke gemeenschap hadden besmer, in
een voorbehoedende
ruimte isoleerde. Omdat de joden als synoniem aan
besmettelijke lichamelijke gebreken werden beschouwd, werd een
verzegelde afsluiting die de reinen van de onreinen scheidde als het enige
middel gezien om de christelijke geestelijke en lichamelijke gezondheid re
bewaren. Sennett merkt echter de ironie op van her feit dat de joden roch
h,et beste van hun a&ondering wisten te maken: hun getto's ontwikkelden
zlch tot centra van eer en glorie, ondanks de onaangename omstandig~~den van hun opsluiting. Dit positieve gevoel van zelfbeschikking, dar
lrJkt te zlJn ontstaan uit de getto-ervaring, staat in schrille tegenstelling
tor de modernere 'getto's, die getekend door worden door schaamre en
mislukking. Door de paradox op tc merken van een positief zelfbeeld in
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een omgeving van vernedering, wijst Sennett in de richting van een
herwaardering van her getto in recent joods onderzcek, een tegenstelling
waar Cecil Roth jaren eerder al op ainspeelde.? Later zal worden terug
gekomen op deze 'paradox' van het gertoleven, maar voor we het
conventionele gezichrspunt zullen heroverwegen, voer ik vier voorbeelden aan van het gerroleven die kunnen dienen als basis voor de
bespreking en analyse van de gctto-crvaring in Italie, in het bijzonder aan
het cind van de zestiende en aan het begin van de zeventiende eeuw.
Door een concrete blik te gunnen op de cultuur van de joodse gerro's
hoop ik de paradox die Roth en Sennett al waarnamen kritischer te
toersen en te verklaren.
In 1638 vervaardigde een vooraanstaande rabbijn uit her geno van
Venetie, genaamd Simone Luzzarto, een apologetisch werk in het
Italiaans waarin hij verzocht het voorstel de joden uit de srad te
verbannen in te rrekken en hij overlegde dit aan de Doge en de burgerij
van Venetie. In een indrukwekkende rerorische srijl, doorspekt met
citaten van klassicke schrijvers, gafLuzzarro uiting aan her gevoel van de
joden er rcchr op te hebben hun delen van de stad te bewonen. Tegen de
tijd dat Luzzatto zijn Discorso circa if stato gf'Hebrei had vervaardigd,
was her gena dramatisch in omvang toegenomen en herbergde het drie
verschillende joodse bevolkingsgroepen:
de Tedeschi, Asjkenazische joden
die van noordelijk Midden-Europa
geemigreerd waren; de Levantini,
joden van Sefardische oorsprong die kort daarvoor vanuit het oosten,
via het Orrornaanse rijk, het grondgebied van Venerie binnengekomen
waren; en de Ponentini, nieuwe Converso emigranten uit Spanje en
Portugal die teruggekeerd waren ofklaar waren voor cen terugkeer naar
de joodse gemeenschap en het joodse geloof. Vit naam van deze drie
groepen ondcrstreepte Luzzatto de politi eke loyaliteit van de joodse
onderdanen van Venetie, de openheid en aantrekkelijkheid van hun
cultuur binnen een katholieke maatschappij, zoals die van Venetie en,
belangrijker, de commerciele sleutelrol die de joden vetvulden in her
economische leven van de Venetianen, die ernstig gecompromitteerd
zou worden door hun verdrijving. Hoewel joden v66r Luzzarto al
apologetische verdedigingen voor hun gemecnschap en gcloofhadden
geschreven, was zijn werk zeker origineel van opzet met ccn expliciet
doel: de publieke opinie te belnvloeden door het joodse rechr op
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te eisen Op zowel ethische als economische

en polirieke

gronden.?
Enke1e jaren eerder, in 1624, organiseerde de beroemdsre rabbijn van
Venetie, Leone Modena (een goede bekende van ecrder genoemde
Luzzatto) een groot feest ter ere van zijn getalenreerde student Jozef
Hamiz, die net zijn medische diploma had ontvangen van de prestigieuze
universiteit van Padua. Door goed gebruik te maken van de drukpers, net
zoals Luzzatto gedaan had, vroeg en ontving Modena ralrijke
felicitatiegedichten
en andere lovende berichten die de prestaries van zijn
briljante beschcrmeling prezen. Dit was noch de eerste noch de laatste
keer dat geslaagde joodse srudenren medicijnen op een dergelijke wijze
gecerd werden. Maar dankzij her prestige van Modena en van hen die
hun naam en poerische bijdrage leverden aan het pamflet dat Modena
vervaardigde, vormde het examenfeest van Hamiz een bijzonder moment
van zelfverheerlijking voor een gemeenschap die trots was op haar joodse
gcneesheren, en in het bijzonder op hen die, net als Hamiz, hun
medische met een traditioneel rabbijnse kennis combineerden. Het
prestige en her gezag van een universitaire graad verzekerde een groeiend
aantal rabbijnen van de Italiaanse getto's van een verhoogde status onder
zowel joden als christenen. Op dir Ieestelijke moment van voldoening
kon Modena de war vreernde en in elk geval controversiele keus die
Hamiz een paar jaar later zou maken, nog niet voorzien: hij zou zijn leven
van rationalisme en wetenschap in de steek laten voor een leven gevoed
door de spirituele energie van de kabbala en de messiaanse bezetenheid
die Shabbetai Zevi lOU omgeven. Modena lOU uiteindelijk nooit
begrijpen waarom zijn rneest geprezen student het pad van zijn meester
had verlaten om 'te dwalen in de ruin' van mystieke fantasieen en
apocalyptische waanbeelden. In r624 had Modena echter nog geen idee
van deze vreemde gang van zaken. Joodse studenten als Hamiz kwamen
in indrukwekkende
hoeveelheden de universiteit binnen en wedijverden
succesvol met christelijke studenten. waarmee ze her joodse intellecruele
leven versterkten en het imago verbeterden van de joodse gemeenschappen waar ze naartoe gingen.s
Enkele jaren eerder had Leone Modena een ander maar gerelateerd
project am het imago van het jodendom binnen het gena van Venetie te
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verbereren opgezer. Hij rckruteerde zijn geralenteerde vriend Salamone
de' Rossi om muziek te componeren voor Hebreeuwse tekst en
introduceerde daarmee polyfone zang in de synagogale dienst. Modena
was er daarbij op uit de joodse culturele gewoontes te laten samensrnelten
met die van de grotere katholieke gemeenschap. Zoals Dan Harran heeft
aangetoond was de muziek simpelweg geniaal, een esthetische ervaring
die op zichzelf noch joods, noch christelijk was. Synagogale muziek was
aileen joods als er joodse tcksten werden gebruikt, Niet het soort muziek,
maar her doel daarvan was van belang bij het bepalen ofhet gebruik in de
geheiligde ruimte van de synagoge, op het geheiligde tijdstip van de
joodse eredienst, was toegestaan. Om de re verwachten kritiek jegens
deze gedurfde gedaanteverwisseling
van de esthetica van de tradirionele
eredienst re temperen. vervaardigde Modena een rabbijns responsum
waarin hij betoogde dat de veranderingen die hij introduceerde vanuit
het oogpunt van her gerespecteerde joods gebruik zowel gepasr als
spiritueel verantwoord waren. Hoewel Modena her voorbeeld van de
muzikale vernieuwing in de oude bijbelse ternpel ter verdediging
aanvoerde en hij de sinds de verwoesring van de tempe] gangbare
ingetogen rradirionele praktijken enigszins negeerde, kon Modena zich
aileen een voorstelling maken van de voordelen die het had zich de
kundigheid van een zo geralenteerde componist toe te eigenen om de
spiriruele energie, die de synagogale dienst door zou geven aan de
gemeenreleden,

re vergroren.9

In scherp contrast met de voorbeelden van de culturele integratie,
toegelicht door joden die over politiek schrijven, het slagen aan de
universiteit en polyfone synagogale muziek, staat het volgende voorbeeld
van de ambiance van her getto. Ongeveer op hetzelfde moment als
De'Rossi zijn nieuwe muziek in de synagoge introduceerde, was cen
kabbalist uit her naburige gena van Modena een vernieuwing aan her
doorvocren die heel andere consequenties zou hebben. Getrriteerd door
de langdurige frivoliteit en het gebrek aan gematigdheid, die bij de
feestelijkheden horen die voorafgaan aan het besnijdenisritueel, toog de
rabbijn aan het werk om roet in het eten te gooien. Op ongeveer dezelfde
wijze als de katholieke geestelijkheid na het concilie van Trenre, lOals
Elliott HOfOwirz heen aangetoond, probeerde Aaron Berachia de volkse
viering in te perken door die re heiligen. De rabbijn verving de vaak
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het middelpunt van de feestelijkheid maakte, waardoor hij een
vreugdevolle gebeurtenis in een sombere gelegcnheid veranderde. Door
aan te dringen op de besruderingvan
teksten boven het gebruikelijke

Met een algemene bekendmaking boog de rabbijn van Modena een
papulaire, seculiere en ongeardende sociale bijeenkamst am tot een
plechrige, elitaire, gestructureerde en zeer religieuze gelegenheid. En de
vrauwen bleven natuurlijk thuis.'?
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omslag inhield.
Bonfil breidt deze analyse uit door te betogen dar de verschuiving naar
het geno ook een radicale verandering in de joodse mentaliteir inhield.

Wat is de overeenkomst tussen deze ongelijke voorbeelden? Hoe zou
een interpretatie daarvan kunnen leiden tot een genuanceerder begrip

Gedurende de Renaissance, betoogt hij, werd de joodse gemeenschap
getekend door voortdurende migratie en bestond zij uit wijdverspreide,
minuscule en kwetsbare joodse nederzcttingen. In deze vraegere peri ode,

van de culturele ambiance van de gctto's voor de joden die in de
steden van het zestiende- en zcvenriende-eeuwse Italie leefden?
Als zij ons iets zouden kunnen vertellen over de hedendaagse bctekenis
van getto's en gettoYsering in de joodse beleving, wat zou dar dan

in tegensrelling tot die van her gecto, was het joodse leven in wezen
abnormaal; jcden voelden constant de behoefte om hun voortbestaan

re

rechrvaardigen voor zowel despoten als demacratische gemeenschappen.
Ze werden onderworpen aan de verschrikkingen van de cultuur van de
Renaissance: de Franeiscaanse beschimpingen, het geweld van de massa
en zelfs het bloedsprookje. Ze werden alleen getolereerd, omdat ze doot
hun geldschietetij een lapmiddel te bieden hadden voor de armen en ze,

zijn?
Voor de hisraricus Raben Bonfil is her uitgangspunr voor een herwaardering van de gertoperiode de erkenning dat er een soon van paradox in
schuilt, aangezien het geno gelijktijdig de aard van het joodse leven en de
betrekkingen russen de joden en de christenen in Italic bepaalde. n

Bovendien voorzag het getto de joden van een duidelijk afgebakende
plaats binnen de christelijke maatschappij. Met andere woorden,

HET

of een organisch, zij het inferieur en vaak be1aagd deel van die
maatschappij te worden. In die zin zau het getta, met al zijn negatievc
associaties, oak een verberering kunnen betekenen, een formeIe
erkenning door de christelijke maatschappij dat de joden op de een of
andere manier deel uirmaakten van hun uirgebreide samenleving, war in
het licht van de vroegere joods-christelijke berrekkingen een enorme

sociale verkeer, slaagde hij er ook in de vrouwelijke participatie te
beperken. En door te eisen dar de plechtigheid uitgevoerd zou worden
door leden van de religieuze elite, verzekerde hij dat in de eerste plaats
alleen de spiritueel reinen en ritueel geschikten eraan deel zouden nemen.

russen de beide gemeenschappen, was duidelijk een gevolg van de
geno'isering. Zoals Benjamin Ravid echter opmerkte 'leidde de instelling
van getto's niet tot een joodse breuk met de buitenwereld op wat vaor
gebied dan ook, dit tot grote verslagenheid van zowel staat als kerk'."

VAN

ondanks de duidelijk negatieve implicaties van de getto'isering was er
oak een positieve kant: het was de joden toegestaan op een legale en
natuurlijke marrierte leven binncn het systeem van een christelijke
omgeving. Het verschil tussen verdreven en gegetto·iscerd worden, is het
verschil russen geen recht hebben in ecn christelijke maatschappij te leven

roerige en luidruchtige vieringen, die dikwijls de hele nacht doorgingen,
door het lezen van de klassieke kabbalistische tekst, de Zobar, die hij tot

Ongetwijfeld waren de joden, die veroordeeld waren tot een zwaar
overbevolkr gebied, omgeven door een muur die hen afsloor van de rest
van de stad afgezien van de toegangen die's nachts vergrendeld werden,
overgeleverd aan aanzienlijk meer ellen de, armoede en vernedering dan
daarvoor. Het slechter worden van de betrekkingen, ook de intellectue1e,

BETEKENIS

f

in Bonfils dramatische vergelijking, net als prostituees nuttige, maar
geminachte diensren verleenden. Door de rauwe realiteit van her
Renaissanceleven, maakte de hoge cultuur van de Renaissance, met zijn
nieuwe manier van denken, weinig indruk op het joodse culturele
bewustzijn. Met de getro'isering van het joodse leven echter, enkele
tientallen jaren later, werd het leefpatroon van de joodse gemeenschap en
cultuur aanmerkelijk veranderd. Joden ttokken nu steeds meer naar de
stad, concentreerden zich meer en meer in het hart van de grate Italiaanse
steden, namen economisch en sociaal cen duidelijker positie in, waren
beter aangepast aan het doen en laten van de christelijke meerderheid en
veiliger in hun nieuwe wijken, ondanks de armoede en de overbevolking.
In de gettogemeenschappen,
laat Bonfil zien, had de kabbala, de mystieke
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traditie van het jodendom, de paradoxale functie van middelaar tussen
Middeleeuwen en moderne rijd, door de religieuze nodes van ruimte en
tijd te herstructureren,
het heilige van het profane te scheiden en zelfs tc
dienen als 'een anker in stormachtige zeeen, in beweging gebracht door
de instorting van het midde/eeuwse gedachtesysteem' en tegelijkertijd als
'een vertegenwoordiger van de moderne tijd'. Door een grotere invloed
uit te ocfenen op de joodse maatschappij, door publieke preken en
populairder moralistische werken, door vernieuwingen in en
toevoegingen aan de joodse liturgie aan te moedigen, door alternatieve
plaatsen en tijden voor het joodse gebed voor te stellen en de verspreiding
van religieuze broederschappen en hun buiten-synagogale activiteiren te
srimuleren, beinvloedde de kabbala in her tijdperk van het geno de
manier waarop de Italiaanse joden aankeken tegen zowel de religieuze als
de seculiere kant van hun leven. De groeiende kloof tussen die rwee
kanren, een duidelijk teken van de moderne tijd die het resultaat was van
de nieuw ontstane spiritualiteit, maakte in feite de groorste verandering

uit."
Die religieuze polarisatie ging gepaard met een sociale en economische
polarisatie. In de nieuwe stedelijke situatie werden de armen arrner,
terwijl de rijker aileen maar rijker werden. En terwijl de rijken de tijd en
vrijheid hadden om culture/e en artistieke doe/en na te streven, ging de
kennis van het Hebreeuws en de tradirioncle tekstcn onder de arrncn
aanzienlijk achteruit, Terwijl rabbijnen klaagden over de achteruitgang
van de kennis van het Hebreeuws onder de kinderen van het getto,
schreven joodse intellecruelen essays, preken, toned en poezie in het
Hebreeuws, gebruik makend van barokke literaire stijlmiddelen.
Zij vervaardigden complexe synagogale muziek, zoals we al gezien
hebben, ontwierpen artistiek ingewikkdde synagogale interieurs, rituele
voorwerpen en huwelijkscontracten. En hoewel het getto voor velen
ondraaglijk was, schenen sommige joden, uiteraard de meest we1gestelde
en meest bevoorrechte, zoals Bonfil aanwont, ironisch genoeg de
voorkeur te geven aan die status. 14-
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identiteit beschouwt dan de Renaissance. Maar je zou nog steeds
vraagtekens kunnen zcttcn bij zijn nadruk op de radicale breuk en de
discontinutreit, die door het getto werd veroorzaakt. Was de Renaissance
helemaal niet van belang, zelfs niet voar een kleine groep joodse
inrellectuelcn, bij de totstandkoming van een nieuwe en zelfs moderne
joodse culturele ervaring en mag men niettemin uitgaan van het bestaan
van bepaalde verbanden tussen vroegere en latere perioden? En hoe zou
men het proces van de joodse culturele hervorming in de gettoperiode
kunnen beschrijven? Bonfil mijdr, in het bijzonder in zijn meest recente
formulering, de termen invloed en culrurele aanpassing bij her definieren
van de joodse houding ten opzichte van de meerderheid van de
katholieke culruur, en gaat in plaars daarvan uit van het dubbe/zinnige
idee van zelfbewustwarding
door middel van een 'spiegeling van de
ander', 16 Bonfil definieert zijn geschiedenis als een geschiedenis 'bezien
van binnenuit', het gezichtspunt van de joodse minderheid, in
tegenstelling tot eerdere benaderingen die de geschiedenis van de joodse
cultuur voornameIijk definieren vanuit het oogpunt van verschillen of
tegenstellingen tussen de christelijke meerderheid en haar joodse
minderheid, die ofwel bagatelliserend ofwel uitvergrotend. Bonfil
beweert dat deze eerdere benaderingen verantwoordelijk zijn voor het
eerder besproken vertekende beeld waarin de Renaissance gezien wordt
als een periode van intensieve joodse assirnilatie aan de waarden en
levensstijl van de christelijke meerderheid, gevolgd door een abrupt eind
en her in zichzelf keren van de joodse cultuur, veroorzaakt door het
systeem van het getto. Bonfils gezichtspunt van de 'insider' probeert dar
verrekende beeld te corrigeren om de historicus de kans rc geven grotere
hisrorische bctekenis voor het ontstaan van een joodse cultuur toe te
kennen aan de peri ode van het geno dan aan de Renaissance. De details
van Bonfils discussie met de vroegere historici van de Italiaansc joodse
cultuur voor het ogenblik latend voor war ze zijn, keren we terug naar de
vier gepresenteerde voorbeelden, en zullen we, in navolgingvan Bonfil,
proberen am ze in het Lichtvan zijn vermetele hypothese te interpreteren
en op die manier de geldigheid te toersen en de hypothese misschien iets
bij te stell en.

Bonfils revisionistische visie is nog niet volledig geaccepteerd door de
hedendaagse historiografie.'5 Zijn grootste bijdrage is ongetwijfeld dat hij
de getto-ervaring als doorslaggevender voor de hervarming van de joodse
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Het zelfvertrouwen waarmee Luzzarto de Doge en de burgerij van
Venetie aanspreekr, is zeker het meest dramatische voorbeeld van wat
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Mark Cohen heeft beschrevcn als 'beginnende joodse pogingen de
christelijke houding tegenover de joden te sturen','? die gedaan werden in
de zeventiende eeuw door onder meer David de Pomis," Leone Modena'?
en Menasseh ben Israel."? Bonfil zou het feit dat dit project am de
publieke opinie te bemvloeden uit het gena voortkwam zeker als
paradoxaal beschouwen. Hij zou betogen dat de verwijdering van het
gena eigenlijk een nabijheid bij en een hervonden begrip voor de ander
creeerde. Deze ecrste stappen in de richring van ecn herstel van het joodse
imago in de ogen van de nier-joodse wereld, een so ott van anti-lasterlireratuur die in Europese talen werd geschreven en later in andere talen
vertaald, zijn het product van een modern, seculier bewustzijn. Maar het
is meer dan het resulraat van een apkomend secularisme of politick
activisme. Her is geworteld in de beginnende psychologische zekerheid
die voortkomt uit de geno-omgeving zelf. Het gena was, door de
bevestigingvan het joodse bestaansrecht in een christelijke maatschappij,
uiteindelijk een doorslaggevende factor bij het voorzien van dar beerjc
zelfvertrouwen dat Luzzatto en anderen aanmoedigde de pen ter hand te
nemen am de voordelen, die de joden aan hun christelijke buren boden,
duidelijk te maken. Luzzatto's pro-katholieke loyaliteit, die oak
weerspiegeld wordr in het werk van zijn Italiaanse tijdgenoot Modena, en
dat van Judah del Bene", zou voor hen naruurlijk van politieke betekenis
kunnen zijn geweest; maar het zou ook kunnen wijzen op een versterkt
gevoel deel uit te maken van de karholieke maatschappij in Italie en op
een diepgewortelde betrokkenheid bij het politieke en economische lot
van die maatschappij. Als trotse bewoner van het getto van Venetie
geloofde Luzzatto dat hij het recht had van zijn medeburgers te eisen dat
ze het bestaansrecht van de joden in hun stad erkenden, zoals de
scheppers van het gena hadden verzekerd.
Het examenfeest van]ozefHamiz

laat een andere kant zien van de

gettoambiance, namelijk de openheid ten aanzien van wetenschappelijke
en medische studies. De muren van het geno konden de nieuwe
werenschappelijke discussie, die de zeventiende eeuw - de eeuw van
Galileo. Vesalius, Bacon en Descartes - kenmerkte, niet tegenhouden.
Wanneer de poorten van hun afgesloten wijk 's morgens vroeg
opengingen, rogen jonge joodse studenten op weg naar de grote
medische scholen van Italie, in het bijzonder die van Padua. Hoewel de
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grote, wetenschappelijke veranderingen vaak plaarsvonden buiten de
universiteiten, blcven die laatste weI opwindende intellectuele centra,
waar oorspronkelijk onderzoek werd nagestreefd en gekoesterd, en waar
studenten geregeld in contact kwamen met de nieuwste wctenschappelijke inzichten, zelfs binnen het kader van het srudieprogramma
met
sehijnbaar achterhaalde medische en wetenschappelijke srudieboekcn.>
Voor joden was de onrmoering met de universiteit van groot belangvoor
de toegang rot nieuwe bronnen van kennis, nieuwe talen, nieuwe sociale
verhoudingen en zelfs nieuwe waarden. De gemeenschappen die hen
erop uit hadden gesruurd am te studeren, leefden er op hun beurt weer
door op. De afgestudeerden onderhielden vaak sociale en inrellectuele
betrekkingen met elkaar tot lang na hun slagen. joodse gemeenschappen
werden meer dan ooit, met name in Italie, geleid door mannen die hun
medische en rabbijnse deskundigheid

op creatieve wijze hadden laten

samengaan.
Deze nieuwe invloed van de rabbijn-ans in her Italiaanse gena was ook
het gevolg van de opkomende inrellecruele srijl, die de late zcsriende en
zeventiende eeuw zou kenmerken. In de culturele ambiance van het gena
was de oude synthese tussen Aristotelische filosofie en joodse open baring
teloorgegaan. Terwijl de oude filosofie - die zo arrogant was geweest am
te beweren dar ze de geheimen van her Godde1ijke en Zijn schepping
doorgrondde - werd beschouwd als een bedreiging voor het religieuze
geloof, werd de nieuwe empirische manier om de natuur te bestuderen
gezien als complementair en zelfs inspirerend VOor de gelovigen. Nu de
filosofie binnen de joodse gemeenschap in diskredict was gebracht en niet
IDeefdirect geassocieerd werd met wetenschap, konden zelfs de vroomste
kabbala-studenten de spirituele bronnen die de natuur hen te bieden had
waarderen. Hamiz' latere bevlieging met de joodse mystiek en zijn paging
die te verbinden met zijn medische en wetenschappelijke
achtergrond,
waren in de cultuur van het gena niet zo afwijkend als ze op het eerste
gezieht Iijken. Verbanden russen natuur en spiritualireit waren overigens
oak nict zo ongebtuike1ijk onder karholieken. Het groeiende aantal
rabbijnen dat met hun medische diploma's pronkte voor hun srudenten
en bijeenkomsren, vertoonde een opmerkelijke overeenkomsr met de
gemeenschap der ]ezu"ieten, op hun eigen manier enthousiaste onderzoekers, die op overeenkomstige wijze de majesreit van Gods schepping
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aan hun gemeenschappen

in de wijken net buiren de

geuornuren."
Modena's werving van Salamone de'Rossi voor her componeren en ten
uitvoer brengen van koormuziek in een synagoge, brengt ons bij een
andere dimensie van de gettoambiance, die zowel verband houdt met
de politieke en eulturele apologetiek van Luzzarro als met de medische
en wetenschappelijke activiteiten van Hamiz. In alledrie de gevallen
waren de politieke schrijver, de arts en de componist verwikkeld in
culturele bemiddelingsactiviteiten
tussen chtistelijke en joodse
culruren, tussen seculier en religieus en tussen oud cn nieuw. In het
geval van de muziek van De' Rossi was het, zoals Dan Harran heeft
beroogd, '4 een poging verschillen glad te strijken en alweer, paradoxaal,
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in beweging hadden gezet.
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De treffende culturele overeenkomsten
tussen de joden en de ehristenen
van de Iraliaanse steden bleven niet beperkt tot uitingen van politieke
loyaliteit, bestudering van de natuur en de geneeskunde of zelfs muzikale
smaak. Zoals Elliott Horowitz aan de hand van het laatste voorbeeld heefr
laten zien, ,6 handel den de joodse religieuze leiders, die de populaite
viering aan de vooravond van een besnijdenisritueel
veranderden in een
ingehouden mystieke plechrigheid met gebed en studie, op precies
dezelfde wijze als de katholieke geestelijkheid ten tijde van de
Contrareformatie. Ze po ogden de gedragingen van de massa onder
controle re krijgen door hun riruele en spirituele Leven te regisseren.
Ze bereikren dat doel door de terriroria van her heilige en profane af te
bakenen, door mannen en vrouwen te scheiden en door de centrale rol
van de religieuze broederschap in de ceremonie te benadrukken, zelfs als
dat her uitsluiren van andere bereidwillige deelnemers rot gevolg had.
Of de joodse leiders zich er nu wei of niet van bewust waren dat hun
gedrag op dar van hun chrisrelijke tegenhangers leek, het valt moeilijk

culturele inregratie. Een andere was de synagoge van een onherkenbare
en aanstootgevende 'kakofonie van onsamenhangende
geluiden'" te

te ontkennen dat zc zich op een voorspelbare
aanpasten aan de grote lijn van de karholieke

ontluikende
spreidden.

waarderingvoor

de christelijke gevoeligheid

ten roon

Omdat vanuit het oogpunt van de joodse wet de muziek niet van belang
is en aileen de woorden en intentie tellen, kon het uiterlijke medium op
legitieme wijze aangepast worden aan de algemeen geaccepteerde smaak
van de meerderheid die de joden omgaf. Maar als de muziek van de kerk
dan toch de synagoge binnen zou worden gebracht, dan moest het op een
ingehouden, ondergeschikte en dubbelzinnige manier gebeuren, zoals
Harran heeft aangeroond. De opmerkelijke samenwerking van Modena
en De'Rossi bij de hervorming van het imago van de synagoge door
middel van de muziekvan de barokke kerk was niet alleen een overmoedige daad, nier alleen een soort van aanpassing aan de buitenwereld,
maar oak een integraal onderdcel van de herstructurering
van de joodse
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van her getto onbcwusr

joodse en christelijke eulturele ontvankelijkheid
onder een dak te
verenigen in de mcest joodse plaats van allernaal, de synagoge. De
nieuwe polyfonie getuigde van een besef dar war christenen denken
over joden voor de laatsten van belang is. De poging de bedrieglijke
aannames van de christenen over de joden te beinvloedcn door
middel van een apologetische verhandeling was een strategic van

veranderen in een harmonic van perfect op elkaar afgesremde stemm en,
op ehristelijke oren afgestemd of tenminste op joodse oren die een

•

en spiegel en de manier
Contrareformatie.

Het laatste voorbeeld brengt ons eindelijk terug bij Bonfils uitdagende
reconstructie van de gettoculruur, Het onderstreept, samen met de
andere, Bonfils krasse conclusie ren aanzien van de beslissende rol die de
omgeving van het getto heeft gespeeld bij de herstrueturering
van de
rituele en liturgische normen en culcurele smaak. Tegelijkertijd wijzen de
vier voorbeelden in de richting van de eerste aanleiding voor deze
veranderingen. In plaats van zich meer naar binnen re keren, onafhankelijker van en uitdagender

ten opzichre van de normen van de

rneerderheid te worden, was ecn groat deel van de joden die in de
nabijheid van hun christelijke buren woonden, verregaand bereid
denkpatronen en gedragingen over te nemen die afkomstig waren uir de
christelijke maatschappij die hen omgaf. Hun synagogen gingen meer op
kathedralen lijken; hun bruiloftsfeesten, hun iconografie, hun vermaak,
hun liturgische muziek, hun broederlijke vroomheid en hun intellectuele
en polirieke smaak weerspiegelden

alle die van de wereld die ze deelden
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met de christelijke mccrderheid. De christelijke ontwerpers van de gene's
had den deze afgesloten wijken opgezet als een middel de joden naar het
doopfont te leiden, Hoewel een klein aantal zieh inderdaad liet verleiden
tot een bekering, bleef de overweldigende meerderheid echter stevig
verankerd in de tradities van hun voorouders. Maar langs wegen waar
zowel de christelijke leiders als hun gedegradeerde joodse onderdanen
zich nier van bewusr waren, slaagden zi] er wel in de joden te veranderen
in een gemeenschap die meer op henzelfleek dan zij ooit voor mogelijk
hadden gehouden.
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mensen gewaardeerd rnoeten worden dan alleen door de professionele
onderzoekers van het historische verleden. Wanneer ze tegen hun
complexe historische achtergrond gezien worden, bieden de Italiaanse
getro's een indrukwekkende
blauwdruk voor hoe joodse gemeenschappen
overleefd en soms gebloeid hebben in een vaak vijandige en gekmakende
omgeving. In onze eigen tijd, een tijdperk van betrekkelijke rust en
vrijheid, zou hun crfcnis in ieder geval enig idee kunnen verschaffen over
hoe de joodse gemeensehap verwacht het hoofd te zullen bieden aan de
nog immer onrzagwekkende uitdaging die de noodzaak tot creatief
overleven aan het begin van de eenenrwintigste

Onze gedaehten over her verleden dwingen ons uiteindelijk am de
hedendaagse toestand van de joodse gemeenschap en de moderne
uitdagingen waar jaden mee te maken hebben, te overdenken. Het is
verleidelijk am de ervaring van het getto te bezien vanuir de hedendaagse
realireit. Natuurlijk zijn zulke oefcningen in het leren van 'de lessen van
her vcrlcden' meestal misleidend en onnauwkeurig, vooral wanneer er
simplistische analogieen getrokken worden tussen de sociale en culturele
wereld van zulke uiteenlopende omgevingen als het barokke Italie en de
Amerikaanse ofEuropese joodse cultuur van deze rijd. De 'getto's' van
Amerika of Europa, joods of anderszins, hebben weinig gemeen met de
realireit die we hierboven hebben beschreven. Niettemin kunnen we ons
beeld van getto's tenminste heroverwegen, en in het bijzonder het idee
dar ze onvermijdelijk leiden tot een cultureel isolemenr en versrikkende
bekrompenheid. Het Italiaanse getto was allesbehalve een ideale
woonplaars voor zijn joodse inwoners, maar her voorzag hen van twee
noodzakelijke ingredienren die hun voortbestaan en creativiteit voor
lange tijd verzekerden: het besef van een joodse omgeving, waar joden
een belangrijk gevoel van groepssolidarireir en cultureIe autonomie
behielden; en tegelijkertijd een constance en intense culturele uitwisseling en diaIoog met de buitenwcrcld. Het begrip van open gerto's, die
de intensiteit van her groepsleven in evenwicht houden met de constante
dialoog en interactie met de grorere niet-joodse samenleving lijkr een
paradigma te bieden dat her overwegen waard is bij het bespreken van
hedendaagse dilemma's. Niemand zou durven te suggereren dar de
condities, die de Italiaanse gena's schiepen en vorrnden, op wat voor
manier dan oak anaIoog zijn aan de hedendaagse omstandigheden.
Nietternin zou de aantrekkelijke kant van hun ambiance door meer
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6 R. Sennett, Flesh and Stone: The Body and the City in "W"'esternCivilization
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over het getto in zijn History of

thejews in Italy.
7 Over Luzzatto, zie: B. Ravid, Economics and Toleration in Seventeenth-Century

"Ytnice:
The Background and Context of the Discorso of Simone Luzzatto (= American Academyfor
jewish Research Monograph Series 2 (jerusalem 1978); The Hebrew translation of the
Discorso (Ma'amar al Yehudei \7enezia), by D. Lartes, with introductions
by R. Bachi and
M. A. Shulvass (jerusalem 1950); en D. Ruderman,jewish
Thought and Scientific
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